# TEMLİK BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER-SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TBK m. 207/I’e göre, “satış sözleşmesi satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir”. Satış sözleşmesinin kurulması için, tarafların objektif ve sübjektif bakımdan esaslı noktalar üzerinde anlaşmaları gerekir. Satış sözleşmesinin objektif bakımdan esaslı noktaları, satılan (satım konusu), semen ve bunların birbirleriyle değiştirilmesi taahhüdüdür. Buna göre, satım konusunun ve bedelin belirlenmesi hususu, satış sözleşmesinin kurulabilmesi bakımından önem taşımaktadır. TBK m. 207/III, satış sözleşmesinin kurulabilmesi için semenin belirlenebilir olmasını yeterli görmektedir. Bir edimin belirlenebilir olması (Bestimmbarkeit), edimin sözleşmenin kurulmasından sonra, yeni bir anlaşmaya gerek olmadan somut bir muhteva kazanma imknını ifade eder

### Satış sözleşmesi borç doğuran bir sözleşmedir. Satış sözleşmesi rızaî bir sözleşmedir. Satış sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Satış sözleşmesi ani edimleri ihtiva eden bir sözleşmedir. Satış sözleşmesi illî (sebebe bağlı) bir sözleşmedir.

Satıcının malvarlığının aktifinde yer alan ve başkasına para karşılığında devredilebilen her türlü eşya, haklar, tabiî kuvvetler veya diğer hukukî varlıklar satış sözleşmesine konu olabilir; meğer ki, bunlar başka sözleşme tiplerine dahil edilmelerini zorunlu kılan özellikler taşısın.

Borçlar Kanunu’nun satıma ilişkin hükümleri, sözleşmenin konusuna göre, satış sözleşmesini taşınır satışı ve taşınmaz satışı olarak ikiye ayır­maktadır. TBK m. 209/I'e göre, "Taşınır satışı, Türk Medeni Kanunu uyarınca taşınmaz sayılanlar dışında kalan ve diğer kanunlarda taşınır olarak belirtilen şeylerin satışıdır."

Kaynak: Aral, Fahrettin / Ayrancı, Hasan, Borçlar Hukuku Özel Hükümler